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ИННОВАЦИЯ ФАЛСАФАСИНИНГ ИЖТИМОИЙ ФУНКЦИОНАЛ
ХУСУСИЯТЛАРИ
Ходжаев Сардор Боходирович
Урганч давлат университети, Тарих факультети ўқитувчиси
Аннотация: Мақолада инновация фалсафаси, унинг ижтимоий функциялари, бу
функцияларнинг ижтимоий ҳаёт ва тараққиёт билан боғлиқлиги масалалари муҳокама
қилинади. Инновация фалсафасининг ижтимоий–техник кашфиётлар, билимлар билан
боғлиқлиги очиб берилади.
Калит сўзлар: инновация, инновация фалсафаси, илмий–техник кашфиётлар,илм
–фан, янгилик, янгиланиш, модернизация, ижтимоий ҳаёт, тараққиёт, илмий фаолият.
СОЦИАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФИЛОСОФИИ
ИННОВАЦИЙ
Ходжаев Сардор Боходирович
Преподаватель исторического факультета Ургенчского государственного
университета
Аннотация: В статье обсуждаются вопросы свези философии инновация
общественной жизнью и прогрессом, раскрываются ее социальные функции.
Рассматриваются некоторые аспекты философии инновация научно–техническими
открытиями и знаниями.
Ключовые слова: инновация,философия инновации,наука, научно–технические
открытия, новшество, нововведения, модернизация, общественная жизнь, прогресс,
научная деятельность.
SOCIAL FUNCTIONAL FEATURES OF THE PHILOSOPHY OF INNOVATION
Xodjaev Sardor Boxodirovich
Lecturer, Department of History, Urgench State University
Abstract: The article discusses the issues of bringing philosophy to innovation with social
life and progress, reveals its social functions. Some aspects of the philosophy of innovation are
examined by scientific and technological discoveries and knowledge.
Key worlds: innovation, philosophy of innovation, science, scientific and technological
discoveries, innovation, innovations, modernization, social life, progress, scientific activity.
Ҳар қандай мамлакатнинг жадал ижтимоий–иқтисодий ривожланиши
асосини инновациялар ташкил этиши ҳеч кимга сир эмас. Шунинг учун барча
давлатлар мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳаётида инновацион ривожланишни
жорий этиши, янги ғоя ва тарақиётнинг ноанъанавий усулларини қўллаши табиий
ҳолдир. Шундай экан, инновацион ривожланишга хос тараққиёт йўллари ҳамда
илғор иш услубларини тадқиқ этиш, уни Ўзбекистон шароитида қўллаш
масалалари ва бунинг учун мамлакатда яратилган меъёрий-ҳуқуқий асоснинг
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ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг бугунги даврига мос келишини ўрганиш
муҳим аҳамият касб этади.
Инновация фалсафаси ҳали алоҳида илмий фаолият, назарий таълимот
сифатида ҳали шаклланмаган. Гоҳо унинг иқтисодий, ижтимоий, маданий соҳалар
билан боғлиқ экани ҳақида қарашлар учраса-да[1], улар ҳали маълум бир тизимга
солинмаган, умумлаштирилмаган. Биз ана шу қарашларни умумлаштириб,
инновация фалсафасининг ижтимоий-функционал хусусиятлари ҳақида фикр
юритамиз. Дастлаб, инновация атамасининг моҳиятини тадқиқ этсак.
Инновациялар тўғрисида турли хил фикрлар мавжудлиги боис бу тўғрисида жуда
кўп гапириш мумкин. Шу аснода бир савол туғилиши табиий: инновация
тушунчасини нимани англатади, инновациялар қачондан бошлаб ҳаётимизга кириб
келган? Бу саволга жавоб топиш кўпчиликни қизиқтирса керак албатта. Келинг
тарихга бир назар солайлик.
Инновация инсоният яратилгандан бери мавжуд десак муболаға бўлмайди.
Бизнинг аждодларимиз ҳам жамият ҳаётини ўзгартирган ёки олдинга силжитган,
ўзлари яшаган даврга хос ёки базавий инновациялар билан шуғулланган. Масалан,
эрамиздан аввалги 1200 йилларда темир қуйиш технологиясини яратилиши
инсоният тарихида жуда катта ўзгаришларга сабаб бўлган. Бу жараён эса фаннинг
шаклланиши ва у билан шуғулланадиган олимлар қатламининг алоҳида ажралиб
чиқишидан анча аввал юзага кела бошлаган. Шунинг учун инновацияларнинг
бирдан бир манбаи илм-фан дейиш ҳам ноўрин бўлади. Индустриал даврнинг
инновацион портлаши юз берган сўнгги юз йилликда йирик инновацияларнинг
ташаббускорлари ҳар доим ҳам олимлар бўлавермаган. Уларнинг ташаббускорлари
асосан
тадбиркорлар,
сиёсий
арбоблар,
архитекторлар,
рассом
ва
мусиқачилар бўлган. Инновацион амалиёт бир неча минг йиллардан бери мавжуд
бўлган бўлсада, фақатгина XX асрдагина инновациялар махсус илмий ўрганиш
предмети сифатида ўртага чиқди.
“Инновация” тушунчаси лотинча “novasia” сўзидан ясалган бўлиб, янгилик,
янгилик олиб кириш, янгилик тадбиқ этиш деган маъноларни англатади. Ғарб
олимлари уни ижтимоий ҳаётнинг деярли барча, бадиий ижод бундан мустасно,
соҳаларига тадбиқ этадилар. Бадиий соҳа мудом янгилик, туб негизида мудом
янгилик бўлгани учун унга нисбатан инновация атамаси қўлланилмайди. Демак,
инновация анъаналар шаклланган барқарор воқелик, услуб ёки ёндашув,
традиционализм қарор топган соҳага олиб кириладиган ўзгаришдир.
Инновациялар турли кўринишга эга. Қуйидагилар инновацияларнинг асосий
кўринишлари саналади:
-янги ғоялар;
-тизим ёки фаолият йўналишини ўзгатиришга қаратилган аниқ мақсадлар;
-ноанъанавий ёндашувлар;
-одатий бўлмаган ташаббуслар;
-илғор иш услублари.
Инновацияга ҳар қандай турдаги янгилик сифатида эмас, балки мавжуд
тизимнинг самарадорлигини жиддий равишда оширадиган омил сифатида
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қарашимиз лозим. Кенг тарқалган янглиш фикрлашларга қарамасдан
инновациялар кашфиётлардан фарқ қилади.
Инновацияларнинг илмий кашфиётлар ва ихтиролардан фарқи:
Илм-фан – бу маълум маблағларни билимлар ва ғояларга айлантириш.
Инновациялар – бу билимлар ва ғояларни маблағларга айлантиришдир.
Ихтиро – бу янги концепцияни яратиш демак. Инновация – бу ихтиронинг
амалий аҳамиятини ажратиб кўрсатиш ва уни муваффақиятли сотиладиган
маҳсулотга айлантириш.
Инновация традиционализмни янги эдементлар, усуллар ва ёндашувлар
билан бойитади, гаҳо эса мутлоқ янги воқелик, борлиқ, ҳаёт тарзи яратади.
Мутахасисларнинг таъкидлашича, XXI аср бошида юзага келган Интернет атиги 4
йил ичида илмий – техник кашфиётлар ва имкониятлар ҳақида тасаввурларимизни
мутлоқ ўзгартириб юборди, кейинги 5 йил ичида Интернетдан ер юзи аҳолисининг
90 % фойдаланадиган бўлди[2]. Бугун соат-интернет, тугма-интернет, ҳатто одом
ичида кечаётган жараёнларни махсус клиникага етказиб турувчи таблетка–интернет
реал ҳодисаларга айланган.
Илмий-техник кашфиётлар оламидаги изланишлар инсоннинг интелектуал
солаҳияти ифодаси, махсули. Ушбу салоҳиятни идрок этиш, унга гуманистик
моҳият бахш этиш ижтимоий-гуманитар фанлар олдидаги вазифа ҳисобланади.
Инновация фалсафаси илмий-техник кашфиётларга маҳлиё бўлиб, уларга мадҳлар
тўқиш билан чекланиб қололмайди. У яъни инновация фалсафаси илмий-техник
ишланмаларнинг ижтимоий борлиққа, инсон ҳаётига, келажакка қандай таъсир
этишини ўрганади, очиб беради. Инсон илмий-техник кашфиётлар яратадиган
сунъий оламга банди қололмайди, унга оламнинг тирик негизи, уни барқарор,
азалий ва муқаддас қиладиган тирик жонли мавжудотлар керак. Бу мавжудотлар
ичида, улар марказида унинг ўзи, яъни Инсон туради. Инсон ҳаёти олий
қадриятдир. Умуминсоний қадрият сифатида эътироф этилган ушбу қоидани
илмий-техник изланишларга, сунъий оламга инновация фалсафаси олиб киради.
Бугун олиб борилаётган илмий ва техникавий ишланмаларда “революция”,
инқилоб яратишга интилиш кучли. Ген инженерияси, 5D ва 3D принтер, роботмутахассислар, нейрон алоқалар, ҳайдовчисиз автомабиллар, сунъий органлар
трансплантацияси, рақамли бошқариш, нейропротезлар, сунъий хотира
имплантанциясида ҳаётни инсондан бегоналаштириш хавфи мавжуд. Сунъий одам
яратиш масаласини илмий – техник кашфиётларни бугун осонгина ҳал этиш
мумкин. Демак, биз яшаётган дунё, олам инсондан ташқарида, ҳатто унинг қизиқиш
ва манфаатларига зид тарзда шаклланиши мумкин. Шундай экан, бу илмий ва
техникавий ўзгаришлар инсон диққатини тортмаслиги мумкинми? Инновация
фалсафасининг бош ижтимоий функцияси илмий-техник ишланмаларга
гуманистик моҳият, инсонсеварлик бахш этишдадир.
Инновация фалсафаси гносеологияга оид илмий фаолият. Шунинг учун
билиш жараёнини акс эттиради. Инсон ён-атрофни билиб ёки англашга интилиб,
янгилик яратадилар. Кўп ҳолларда у янгилик яратмайди, бор оламни ўзича
англайди, билади. Унинг бу хусусияти янгилик ка ўчлигидан, тривиал, сийқа
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қарашлар уни тезда ҳаётдан, ён-атрофдан бездиради. Бугун ижтимоий борлиқ
янгиланиб, эврилиб туришни ўзининг мавжудлиги, тараққиёт принципига
айлантирган. “Инсоният олдида, - деб ёзади К.Поппер, - кимдир ёки нимадир
томонидан олдиндан белгиланган ягона истиыбол эмас, балки чексиз истиқболлар
мавжуд”[3]. Ушбу “чексиз истиқболлар” инсонни янги янги муаммоларга,
тўсиқларга дуч этади, бу эса, ўз навбатида, инсонни мудом янгилик излашга
ундайди. “Чексиз истиқболлар” негизида янгилик инновация излаш ётишини
инновация фалсафаси очиб беради.
Инновация фалсафасининг навбатдаги ижтимоий функцияси илмийтехникавий билимларни оммалаштиришга, улар билан ёшларни қуроллантиришга
хизмат қилишдир. Ҳар бир илм-фан соҳаси ўз объекти ва предметини тарғиб этиши
орқали илмий қадриятларга айланади. Илмий қадрият бўлишга интилмайдиган
таълимот, назария, тафаккур йўқ. Инновация фалсафаси ҳам бундан истисно эмас.
Демак, инновация фалсафаси илмий ва техник билимларни ижтимоий онгга олиб
киради, сингдиради.
Тўғри, бу вазифани фақат инновация фалсафаси амалга оширмайди. Илм фан
соҳаларининг барчаси бу вазифани бажаришга хисса қўшади. Айнан шу нуқтада
инновация фалсафаси қолган илм соҳалари билан ҳамкорликка киришади, улар
билан интеграциялашади. Инновация фалсафаси ва бошқа фанлар қўллайдиган
тадқиқот усулларидаги яқинлик шу сабаблидир.
Инновация фалсафасининг навбатдаги ижтимоий функцияси унинг давр
талаблари, ислоҳотлар, жамиятнинг стратегик мақсади билан боғлиқлигидадир.
“Ҳар қандай назариянинг вужудга келиши, – деб ёзади фалсафа фанлари доктори,
профессор Х.Ҳайдаров, унинг узул-кесил текширувдан ўтиши, вақт жиҳатидан бирбиридан ажралган бўлади, чунки олий даражадаги умумлаштирилган билимнинг,
яъни назариянинг чин ёки ёлғонлигини бирданига ва билвосита аниқлаш мумкин
эмас. Кўп ҳолларда, бундай билимларнинг ҳақиқийлиги маълум мақсадни
белгилаш орқали текшириб кўрилади. Шу маънода, ислоҳотлар концепцияси
ҳақидаги қарашларимизнинг тўғрилигини текшириб кўриш учун, ислоҳотларнинг
ҳар бир босқичида белгиланган мақсад ва вазифалардан келиб чиқиб, у ёки бу
ижтимоий тизимдаги жараёнларга нисбатан ана шу вазифалар асосида амалий
таъсир кўрсатиб, белгиланган мақсадга эришсак, демак, ислоҳотлар жараёнида биз
фойдаланган қоида, назария ва концепциялар тўғри бўлиб чиқади”[4].
Мазкур методологик аҳамиятга эга фикрдан келиб чиқсак, инновация
фалсафаси даврнинг, ислоҳотларнинг ҳар бир босқичидаги мақсад ва вазифалар
билан аниқлаштирилиб, бойитиб бориладиган илмий изланиш. Унинг ҳаёт
динамикасига мувофиқлашиб, мақсад ва вазифаларини янгилаб туриши табиий
ҳолдир. Айнан шу хислати билан унинг ўзи инновацион воқеликка, изланишга
айланади. Гётенинг “Қуруқ гапдир ҳар қандай ғоя мангу тирик ҳаёт дарахти”, деган
фикри илм фаннинг давр, тарихий босқич талабларига мувофиқлашиб, эврилиб
боришига оиддир[5].
Ижтимоий ҳаёт динамикаси ва талабларига мослашиш, эврилиш инновацион
изланишларни ранг - баранг, қизиқарли, тезкор қилади.бугунги ҳаёт тез
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ўзгарувчанлиги,
тез
янгиланаётганлиги,
модернизациялашувни
тараққиёт
принципларига айлантираётгани билан ажралиб туради. Ижтимоий онг, субъектив
қарашлар, илмий қизиқишлар ҳам тинмай ўзгармоқда, янгилашмоқда. Демак,
инновация фалсафаси ҳам ўзгариб, янгиланиб, янги -янги ғоялар ва ёндашувлар
билан бойиб борганида ижтимоий функциясини бажаради.
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